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     Table 1 
      Demographic Characteristics of the Three Types of Counties 
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 Democratic in 2004‐08 R in 2004‐       Republican in 2004‐08                                        
     D in 2008 
% White  85.95%           91.34%          95.82% 
% Black  10.75            5.62               3.76 
Median                                                        
Home Value     $76,493      $95,216        $67,517 
Median                                                  
Household                                                  
Income  $39,780      $46,296        $40,462   
Per Capita                                                  
Income  $18,862      $20,299        $17,809 
Persons                                                  
Below Poverty                                                 
Level    12.9%        10.59%          10.90%                                          
___________   ____      ________        ________                                          
    N = 15        N = 30           N = 57 
Data compiled by author from U. S. Census Bureau website.   
         As the data in Maps I and II demonstrate, there is a great swath of red that marks the map 
of Illinois.  It constitutes a faithful and dependable Republican core and it provides stability and 
continuity for Illinois Republicans, and it is a foundation upon which they can build as they try 
to fashion a winning statewide coalition.  However, it is not enough.  It is not nearly enough for 
a statewide victory.  Even though there are 57 counties represented in the Republican faithful 
category, they constitute a total population of only 1,418,203 people total (See Appendix C).  If 
one adds that bedrock Republican county total to the swing counties, which is a total of 
4,821,962 in the purple counties, you get a total population of 6,240,165 which is slightly 
smaller than the 6,566,177 total in the loyal Democratic counties. In addition, the data in Table 
1 indicate that the swing counties are the most prosperous counties followed by the 
Democratic loyalist counties (mostly due to the influence of Cook County) when measured by 
the median home value and median per capita income. The Democratic loyalist counties and 
the Republican loyalist counties are essentially tied on median household income. The swing 
counties are also the most affluent measured by the median household income and persons 
living below the poverty level.  The Democratic loyalist counties are the most diverse measured 
by percent white and percent black, followed in turn by the swing counties which are in 
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between the two partisan types.  The Republican loyalist counties are the least diverse 
measured by both of these variables.   The demographic characteristics of the swing counties 
are particularly driven by the five collar counties around Chicago, and they certainly seem to 
live up to the expectations raised by such realignment theories as that advanced by Judis and 
Teixeria.  The base of the two parties has been stable over the first three elections of the 21st 
Century in Illinois, and the red versus blue party base pattern is replicated with minor variation 
from year to year and election to election. The key to victory lies in the swing counties.  The 
candidates who can win these swing counties are the ones who are going to win the statewide 
races of the future.  The party which becomes ascendant in these swing counties will also 
ultimately prove to be the party that controls the majority of the statewide offices and the 
majority of the races in the future.  These are data which should be contemplated by officials 
from both parties when they plan their long term strategies for both survival and prosperity.                                  
Examples from Recent Congressional Races 
          In several respects the recent results in the different races for the U. S. House are 
instructive in learning more about the partisan trends in the Prairie State.  As was noted 
previously, before the 2000 census, Illinois had 20 congressional districts and these were 
exactly evenly divided between the two parties with 10 each.  This illustrates the very 
competitive nature of the statewide party system during the decade of the 1990s.  After re‐
districting, Illinois lost one seat in the U. S. House due to a lack of population growth statewide.  
That seat was ultimately lost in southern Illinois when two incumbents, John Shimkus (R) from 
Collinsville and David Phelps (D) from El Dorado ran against each other in 2002.  Since the 
district was drawn to favor the Republicans slightly, and since the 2002 congressional elections 
were heavily influenced by President Bush and the aftermath of the September 11, 2001 
attacks on the U. S., Phelps lost to Shimkus in one of the rare cases where two incumbents were 
placed in the same district as a result of the 2000 reapportionment (Jackson, 2004‐b).  This left 
the Republicans with a 10 to 9 statewide advantage in U. S. House seats in Illinois.  It also 
marked the first time in generations when deep southern and southeastern Illinois was not 
represented by a Democrat since most of this district had previously been represented by 
Congressmen Glenn Poshard, Paul Simon, and Kenneth Gray as Phelps’ predecessors in the 
eastern portion of this district.  The trend toward Republican Party success in southern Illinois 
was reinforced by this change in the partisanship patterns which had endured for generations 
in this rural section of Illinois.  So, the Republicans picked up a seat and enjoyed a 10 to 9 
advantage after the 2002 reapportionment election. The advantage shifted back toward the 
Democrats in 2004, however.  In that race, in the 8th Congressional District centered in Lake and 
McHenry counties in the northwestern suburbs of Chicago-land, challenger Melissa Bean, took 
on an incumbent, Republican Phillip Crane who had been in Congress since 1969.  Crane was a 
leading conservative who had also briefly run for president and who had been Vice Chairman of 
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the powerful Ways and Means Committee in the House.  While it is almost impossible to defeat 
a sitting member of the House unless there is a scandal involved, Crane had developed a 
reputation for being somewhat aloof and unconnected to the district and was considered to be 
somewhat vulnerable when Bean announced her challenge.  After a hard fought contest, Bean 
prevailed and became one of the few challengers to win a House seat in 2004 and certainly one 
of a smaller still number where a Democrat took over a district that had been safely Republican 
for decades.  Again, the diversity and changing population patterns in the eighth district had 
provided an opening, and coupled with a strong candidate against a vulnerable incumbent 
produced a rare party turn over in 2004.  The congressional delegation from Illinois which had 
been 10 to 9 in favor of the Republicans became 10 to 9 in favor of the Democrats.  Bean has 
been a target every election since 2004, and her district is always considered one which could 
be marginal; however, she has been re‐elected twice since her initial victory. The early 
indications are that she may not even be targeted by the Republicans in 2010.  The Bean victory 
is a metaphor for what has happened in other suburban districts in northeastern Illinois in the 
three elections held since 2002.  The story in the rural and small town areas in Illinois is 
somewhat different and favors the Republicans in other parts of the state.   
         As noted earlier the Republicans have a bedrock in the 57 counties which voted faithfully 
for their presidential candidates in both 2004 and 2008. Control of over half of the counties in 
Illinois means control of a lot of county court houses and locally elected officials.  It also helps 
provide safe seats for a substantial number of congressional representatives and state 
legislators. In the 18th Congressional District in central Illinois the comparatively easy switch 
from veteran Republican Ray LaHood to newcomer, 27 year old Aaron Schock, the youngest 
member of the U. S. House, in the face of the Obama tide in 2008 is a good case in point 
indicating the importance of each party’s core constituency.  That faithful and dependable core 
provides stability and continuity for Illinois Republicans, and it is a foundation upon which they 
can build as they try to fashion a winning coalition statewide.  Just as interesting though is what 
happened in a neighboring district, District 11, where veteran Republican Congressman Jerry 
Weller decided to retire in face of some personal and political controversies.   This district, 
farther north, and including parts of the metropolitan counties of Will, Kankakee, Grundy, and 
LaSalle and parts of other rural counties elected Democratic State Senator Debbie Halvorson 
over a very well funded and competitive Republican, Martin Ozinga.  So, a seat which used to 
be in a reliable Republican district has now changed to Democratic.  This is clearly a change 
which is related to the increased diversity of the suburban ring around the city of Chicago, and 
it indicates a brighter future for the Democrats.  The same happened when former speaker of 
the House, Dennis Hastert, decided to retire from the U. S. House in the far western suburban 
District 14 in Kane, Kendall, and DeKalb Counties.  This district had been a stronghold for the 
Republican Party for generations.  When the special election in March of 2008 to replace the 
retiring Hastert was held, however, the district went for the Democratic candidate, Bill Foster 
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over the Republican candidate, Jim Oberweis by a convincing margin.  Then in the general 
election in the fall of 2008 a rematch was held, and again the Democrat prevailed.  In total this 
meant that a congressional delegation which had been almost evenly divided at 10 Republicans 
and 9 Democrats before 2004, and 10 Democrats and 9 Republicans after, had become 12 
Democrats and 7 Republicans.  This trend toward the Democratic Party in these exurban collar 
county congressional districts is enough to give the Republican Party in the state, as well as the 
national Republicans, pause regarding their future.  They need more of the 18th District 
example where Aaron Schock easily replaced Ray LaHood, and they cannot afford to give up 
many more of those increasingly diverse suburban districts like the 8th, 11th and the 14th 
Congressional Districts which have changed from Republican to Democratic in 2004‐2008.  
Conclusion 
 The data provided in this analysis indicate that the Republican Party faces serious 
challenges in Illinois in the near future.  They have their work cut out for them in trying to 
rebuild a cohesive coalition which can win statewide.  The Republican faithful base covers a lot 
of territory in Illinois, but not nearly enough people to win a statewide race.  They must win a 
significant majority of the swing counties and even cut heavily into some of the reliable 
Democratic counties in order to have a realistic chance.  This means that they must win again in 
the suburban and urban areas in numbers greater than those attained during the first decade of 
the 21st Century.  This means that they must win among more diverse populations in the 
suburban and urban areas, a feat that the Republicans have found difficult to accomplish in 
Illinois recently.  They have done well, even won overwhelmingly, among their core 
constituency; however, this is not enough.  Of course, determining how to reach out to new 
voters who have not traditionally supported the party, or who may include a major share of 
moderates and independents, without at the same time alienating and losing the base is the 
challenge for both parties.  Finding the right combination of candidates, issue and ideological 
appeals and timely political circumstances has proved to be an elusive strategic goal, especially 
for the Republicans in Illinois lately.  This is a challenge faced in equal measure by the 
Democrats as they attempt to ensure their own future in a state that has favored them lately.  
In face of the controversy and scandals associated with the Blagojevich Administration, the 
Democrats likewise have their work cut out for them in 2010 and 2012 as they attempt to 
consolidate and extend the tentative hold they established in Illinois politics during the first 
eight years of the 21st century.  The spectacle of the impeachment trial and conviction of 
Governor Blagojevich and the very serious federal charges he faces in court will hang over the 
Democrats in 2010 and will make the Governor’s race, which would be an easy Democratic 
victory if Illinois were indeed permanently “deep blue” a much more competitive race given the 
controversies of 2008‐2009 which surrounds the Governor’s office.  Likewise, the conflict 
engendered by Governor Blagojevich’s appointment of former Attorney General Roland Burris 
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to the vacant U. S. Senate seat will make a race that the Democrats should have expected to 
win easily in 2010 a much more wide open and competitive contest.  Given the recent trends in 
Illinois, the Democrats should have been the easy favorites for the two top of the ticket races in 
Illinois in 2010; however, the recent controversies surrounding former Governor Blagojevich 
will put both of these races into the competitive category, and they will likely be won or lost in 
the increasingly diverse and increasingly competitive swing counties.   
 The Democrats have certainly enjoyed a clear advantage in Illinois in the first decade of 
the 21st Century.   That advantage extends to the Democrats winning the past two Governor’s 
races, after 26 years of consistent losses of the Governor’s mansion to the Republicans during 
the last quarter of the 20th Century. The Democrats have also established domination over all of 
the statewide constitutional offices since 2006.  In addition, the Democrats enjoy a healthy 
majority in the Illinois House and in the Illinois Senate. Nevertheless, owning substantial 
legislative majorities and the chief executive office carries with it the obligation to govern.  The 
objective of governing Illinois successfully has proven to be a challenge for Illinois Democrats.  
Internal party infighting and personality conflicts have dominated the story of Illinois politics for 
several years.  In the meantime a budget crisis has grown to serious proportions and an 
apparently dysfunctional state government has not been able to rise to the task of matching 
the resources available to the state’s needs.  The result has often appeared to be chaotic to the 
average voter.  Whether the Democrats can continue in power after the 2010 elections remains 
to be seen.  Much still depends on the quality of the candidates recruited by both parties and 
the policies and issue positions they offer to the people of Illinois.   
 Is Illinois a perfect microcosm of the national as a whole?  Clearly not although in the 
past it has been one of the best bellwether states.  Presently Illinois is much more Democratic 
than the nation as a whole.  Whether that majority will continue in 2010 will depend on how 
much damage is done by the Blagojevich scandal and the perception that state government in 
Illinois is not working and that the stalemate between the legislative branch and the governor’s 
office is predominantly the fault of the Democrats. On the national scene, Illinois is also the 
home of Barack Obama, the 44th President of the United States.  Obama, aided by majority 
Democrats in both houses of congress now has a chance to govern.  If they do so successfully 
they will undoubtedly be rewarded with electoral success in 2010 and 2012.  If not, the 
Republicans will probably make a quick comeback with victories in the mid‐term congressional 
elections of 2010, which is the usual pattern for the party out of the White House.  Given the 
gravity of the economic and foreign policy issues the Democrats face, comparisons with 
Franklin D. Roosevelt’s New Deal era challenges are not out of order.  Meeting those challenges 
will be the litmus test for political success.  A new national majority party coalition could arise 
out of the government’s response to these difficult times.  Ultimately how the leaders govern is 
supposed to count for something in a democracy, and leaders are supposed to be held 
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accountable by the voters.  In the next election they should get their license to govern 
renewed, or cancelled, thus giving power to the other party or retaining the incumbent party. In 
2009 and 2010 President Obama, and the Democratic majority in the U. S. House and Senate 
have the opportunity to govern successfully, and to face the very real problems they must deal 
with, and if they are popularly seen to do so, they will undoubtedly be rewarded with additional 
electoral success.  If they fail to address the problems successfully, then the Democrats will 
suffer the jeopardy of electoral failure.  That is the importance of periodic competitive elections 
in a democratic polity.  Illinois will continue to be a big and important state nationally whether 
it ultimately turns out to be a leading edge indicator of a significant Democratic Party re‐
alignment or a continuously competitive microcosm of a competitive party system.   
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